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Tiger Mom 2.0: (Over)parenting for a digital future?
In this Digital Age, are we setting up our children to fail? Following  the
‘helicopter parenting’ concept of the 1990s Miriam Rahali looks into new
pressures  on  parents  (and  children).  As  social  media  outlets  allow
parents  to  ‘overshare’, Miriam suggests  that  the anxiety of yesterday’s
helicopter parents—who held unattainable standards for their children—
have extended to the digital sphere at a time when 90% of new mothers
are Millennials.   Miriam  is  a PhD  student  in  the Department  of Media
and Communications at  the London School of Economics and Political
Science. [Header image credit: P. Gaggles, CC BY­SA 2.0]
 As  a  child,  I  was  painfully  aware  of  ‘helicopter  parents’.  This  was  due  not  to  any  intellectual
curiosity, but  to  the  fact  that  I was a byproduct of such (well­intentioned) micro­managers.  I was
born in 1985, and ‘overparenting’ took off in the 1990s, manifesting as a combination of excessive
anxiety and unrealistic expectations.
The  crowning  achievement  of  (American)  helicopter  parents  is  their  child’s  admission  to  an  Ivy
League university, and surely enough, I received my letter of acceptance to Columbia College (at
the  age  of  15).  However,  as  my  peers  and  I  came  of  age,  teachers  and  child  development




term  still  includes  anxiety  and  achievement  pressure,  but  is  now  compounded  by  an  online
dimension.
It takes a (virtual) village











I  have  a  two­year­old  daughter,  and  while  I  am  thankful  that  answers  to  my  most­pressing
questions are (literally) at my fingertips, I have repeatedly found myself logging on to my computer




technology  and  contemporary  media  content  will  impact  or  shape  the  types  of  adults  they  will
become.  While  I  may  be  uncertain  about  the  benefits  of  raising  a  digital­savvy  toddler,  (my
daughter cannot yet read or write, but she owns, and operates, a tablet), I recognise that ‘literacy’




The  second  characteristic  of  (former)  helicopter  parents  is  their  adherence  to  unrealistic
achievement goals. Today, such  ideals have mutated, so much so that  the pursuit of  ‘perfection’
has become the status quo. Due to the proliferation of social media, parents may now be heavily
involved  in  the  online  representation  of  themselves  and  their  children.  This  raises  important
questions  not  only  in  regards  to  sharenting,  but  also  the  mediated  construction  of  ‘reality’  –
especially  when  it  comes  to  presenting  an  image  of  the  perfect  family.  In  several  instances,
normalising perfection is no longer a parental hobby; it’s a career.
In many ways, the construction of the ‘Millennial parent’ has been gendered, insofar as women are
–  to a much greater extent  than men – still  required  to work on and  transform  the self  and  the







mother who pushes her  children  to be successful. She applies  this  term  to Asian women, but  I
maintain  that  the  latest  version  of  the  Tiger  Mom  (Tiger  Mom  2.0)  knows  no  borders  –  her
territorial  domain  is  online. Whereas my mom  had  to wait  15  years  for my  college  acceptance
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